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O‘ZBEK TILIGA O’ZLASHGAN ARABCHA LEKSEMALAR VA
ULARNING BADIIY ASARLARDA QO’LLANILISHI
Yunusxon Rahmatullayev, NamDU katta o’qituvchisi
Annotatsiya: maqolada tillarning o’zaro ta’siri. O’zbek tili taraqqiyot bosqichlari, bu
bosqichlarda o’zaro ta’sirlashish, o’zbek tiliga arab tili ta’siri, fors-tojik tili ta’siri va buning
natijasida o’zbek tili Grammatik qurilishi va leksikonidagi o’zgarishlar. Tillararo aloqaning muhim
omillari yuzasidan muayyan fikrlar ilgari surilgan.
Kalit so’zlar; til, madaniyat, xalq, o’zbek tili, arab tili, fors-tojik tili, milliylik, grammatika,
leksikon, ta’sirlashish, til birliklari.
ЛЕКСЕМЫ, ЗАИМСТВОВАННЫЕ УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ИЗ АРАБСКОГО
ЯЗЫКА И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ.
Юнусхон Рахматуллаев, старший преподаватель НамГУ
Аннотация: На этой статье рассмотрено обшие влияние языков, этапы развитие
узбекского языка, влияние арабского языка на узбекский язык, влияние персидско–
таджикского языка и в грамматические строение узбекского языка и изменение в
лексиконе.Было изложено общие факторы междуязыческих влиянии.
Ключевые слова: язык, культура, народ, узбекский язык, арабский язык, персидско
–таджикский язык, грамматика, лексикон, влияние, единица языков.
ARABIC LEXEMES WHICH RECLAIMED TO UZBEK AND THEIR USAGE IN
WORKS.
Yunuskhon Rahmatullayev, senior teacher of NamSU
Abstract: In the article particular notions are carried about interactions of languages, the
development phases of the Uzbek language, mutual influences in these phases, the influence of the
Arabic, the Persian-Tadjik languages to the Uzbek language and, as a result the grammatical
construction and changes in lexicons of Uzbek, essential factors of interlanguagecal contact.
Key words: Language, culture, public, Uzbek, Arabic, Persian-Tadjik, grammer, lexicons,
influense, language units.
Ma’lumki, har bir tilning lug’at tarkibida boshqa tillardan o’tgan so’zlar o’ziga xos
o’rin egallaydi. Chunki, har qanday jamiyat o’z tarixiy taraqqiyoti davomida boshqa
jamiyat bilan siyosiy-iqtisodiy va madaniy munosabatda bo’ladi. Til xalq taraqqiyotining
ajralmas hamrohidir. Boshqa tillar ta’siridan ajratib, ma’lum bir qobiqqa solib qo’yilgan
tilning o’zi yo’q. Tillarning o’zaro munosabatda bo’lishi til taraqqiyoti jarayonining asosiy
xususiyatlaridan biridir. Dunyodagi hech bir til o’zining shishadan yasalgan qalpog’i
ostida rivojlana olmaydi.
Tillarda “o’z ” va “begona” so’zlar bo’lishining o’zi tildagi “ichki” va “tashqi”
qismlarga ajralishni to’g’riligini ko’rsatib turadi. Tildagi muhim o’zgarishlar “ichki” va
“tashqi” ko’rsatkichlarning hosilasidir. Demak, xalqlar doimo o’zaro munosabatda
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bo’ladilar. Bu xalq taraqqiyotining eng asosiy va zarur sharti hisoblanadi. Xalqlarning
doimiy o’zaro munosabatda bo’lishi barcha tillarning o’zaro aralashuvi sababidir. Til
leksik qatlamning o’zgarib borishida “ichki” va “tashqi” faktlarning ta’siri sezilarlidir.
Leksika tillarni bir-biridan farqlashdagi elementdir. Shu bilan birga harakatchan tez qabul
qilib olish xususiyatiga ega bo’lgan til bo’limidir.
Leksika tillarning o’zaro yaqinlashuvining omillaridan biridir. Tildagi so’z
o’zlashtirish hodisasi, xalq tomonidan kirib kelganligi yangi hodisa, yangi tushunchalarni
ifodalashning o’zlashtirilishning ko’rsatkichidir. Barcha o’zlashma so’zlar odatda yangi
predmet va yangi voqealarning ifodalanishidan kelib chiqadi. Masalan, o’zbek tilining
lug’at tarkibida ham ko’plab arabcha forscha,
ruscha- baynalmilal, mo’g’ulcha va
boshqa tillardan kirgan o’zlashma so’zlarni ko’ramiz. O’zbek tilidagi o’zlashma so’zlarni
lingvistik nuqtai nazardan tadqiq qilish o’zbek hamda chet el tilshunoslarining ko’plab
ilmiy izlanishlarida, asarlarida uchraydi.
O’zlashma so’zlarning fonetik-morfologik va sintaktik xususiyatlarini o’rganish bir
qancha olimlarning diqqatini o’ziga tortgan.Turli guruhlarga mansub tillardagi o’zlashma
so’zlarning u yoki bu xususiyatlarini ochib berish jarayonida, o’zlashma so’zning o’ziga
quyidagicha ta’rif berishadi : O’zlashma so’z bu chet tilidan ko’chgan leksema bo’lib
o’zlashtiruvchi tilning va jamiyatda fonetik, leksik-semantik, garmmatik qobig’iga
bo’ysungan bo’ladi. O’zlashgan so’zlar haqidagi bu fikr boshqa olimlarning ishlarida ham
ko’rsatilib o’tiladi. Inson nutqining ijtimoiy xarakteri, jamiyat taraqqiyotini ko’rsatuvchi
faktlar bir til elementlarining boshqa til tomonidan o’zlashtirilishi bir tilning boshqa tilga
ta’sir etishini ko’rsatadi. Bu jarayon tilning lug’at tarkibida aniq ko’zga tashlanib turadi.
Umuman har bir tilning leksikasi xalq bilan birgalikda doimiy taraqqiyotda bo`ladi
va jamiyatda sodir bo`ladigan barcha o`zgarishlar uning qatlamlarida aks etmay
qolmaydi. Ma`lum bir tilning leksikasi o`sha tilda gaplashuvchi xalqning tarixini boshqa
xalqlar bilan bo`lgan munosabatini aks ettiradi.
Markaziy Osiyo, kishilik madaniyati tarixining eng qadimiy markazlaridan
sanaladi. Jahon madaniyatini yaratishda boshqa xalqlar bilan teng huquqda ishtirok etgan
o’zbeklar bilan tojiklar Markaziy Osiyoning qadimiy xalqlaridan biri sifatida juda uzoq va
murakkab tarixiy yo’lni bosib o’tdilar.
Arablar istilosidan so’ng deyarli 150 yil davomida Markaziy osiyoda arablar va
ularning tili hukmron edi. Ana shu davrlarda davlat ishlarida, ilm-fanda arab tili adabiy
til sifatida qo’llangan. X-XI asrlarda yashagan ko`pchilik olimlar qaysi millatga mansub
bo’lishlaridan qat’i nazar falsafa, tarix, falakiyot, tibbiyot va boshqa fanlarga oid o’lmas
asarlarini arab tilida yozadilar. Fikrimizning dalili sifatida Beruniyning Hindiston tarixi va
madaniyatiga oid “Al - jamohir – fil –javohir ” Ibn Sinoning “Al- qonunu fit-tib”, AlXorazmiyning “Aljabr val muqobala” va boshqa asarlarini ko’rsatib o’tish mumkin. Abu
Mansur as-Saolibiyning “Yatimat ud-dahr” tazkirasida Movorounnahr, Xuroson va
Xorazmda arab tilida ijod etgan bir yuz yigirma to’rt nafar shoir ko’rsatib beriladi.
Biroq arablar mahalliy tillar rivojini adabiy-madaniy jarayonning umumiy
tarqqiyotini tabiiy to’xtata olmadilar. Arablar istilo qilgan juda katta maydonda yashagan
xalqlar o’z tillarini saqlab qolib madaniyatlarini rivojlantirib bordilar.
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Arab tilining keng tarqalishi o’zbekcha–arabcha, o’zbekcha ikki tillilik davriga
to’g’ri keladi va shu davrlardan turkiy tillarga ko’pgina arabiy so’zlarning kirib kelishiga
va o’zlashishiga olib keladi. Arabcha o’zlashmalarning o’zbek tiliga kirib kelishiga sabab
bo’lgan muhim omillar quyidagilar :
Birinchisi, arab tili davlat tili, rasmiy va adabiy til edi. Davlatning barcha rasmiy
yuridik hujjatlari arab tilida olib borilar va rasmiylashtirilar edi. Davlat sud va xo’jalik
ishlari arab tilida yurgizilar edi. Arab tili o’sha davr ma’muriyati tili edi. Bu omil arab
tilining mahalliy tilga ta’sirini kuchaytirdi,
Ikkinchisi, arab tili rasmiy ravishda badiiy adabiyot tili edi. Mahalliy xalqdan
chiqqan adiblar o’z asarlarini arab tilida yozdilar. Arab tilidagi badiiy adabiyotni mutolaa
qilish turkiy tillarga arab tilining ta’sirini kengayishiga sabab bo’lgan omillardan biridir.
Uchinchisi, arab tilining turkiy tillarga jumladan o’zbek tiliga kuchli ta’siri ma’lum
darajada o’sha davrda yashagan ko’pchilik xalqlar uchun umum tillilikni bajarganligi
bilan ham bog’liqdir. Arab tili qariyb uch yuz yil davomida O’rta Osiyo xalqlari uchun
umum adabiy til vazifasini bajargan.
Yuqoridagi ijtimoiy-tarixiy sabablarga ko’ra o’zbek tiliga ma’lum miqdorda arabcha
so’zlar kirgan ular o’zbek tilida turli fonetik- morfologik, semantik o’zgarishlarga
uchragan.
Tilimizda uchraydigan o’zlashma so’zlardagi fonetik moslashuvini
Odil
Yoqubovning “Ko’hna dunyo” romanida uchraydigan arabcha o’zlashma so’zlar misolida
ko’rib chiqamiz. Odil Yoqubovning “Ko’hna dunyo” romanida uchraydigan arabcha
o’zlashma so’zlar miqdori 700 dan ortiq bo’lib ularning ba’zilari bir necha o’nlab marta
ishlatilgan. Xususan, ularni asarda ishlatilish nuqtai nazardan uch guruhga ajratish
mumkin :
1.Asarda ko’plab uchraydigan arabiy so’zlar. Ular o’n martadan ortiq qo’llanilgan.
Masalan, olam, amr, libos, ammo, lekin, xayol, umr, fikr, ilm, nazm, qahr, odat, ustod,
fotih, muzaffar, mo’min kabi so’zlar; O’shal dong’i olamga ketgan hakimi davron Abu Ali
Ibn Sino xazratlari emish [1. 2-bet]. Ushbu o’rinda qo’llanilgan olam so’ziga e’tiborimizni
qaratsak. O’zbek tilining izohli lug’atida quyidagi izohlar beriladi: Olam. {a – dunyo,
jahon; koinot; xalq, omma} 1. Butun mavjudot, borliq, koinot, dunyo. 2.Odamning
ma’naviy, ichki dunyosi; o`ziga xosligi. … 7. eski. Zo’r, ulug`. Podishohi olam.[4. 1-tom
105-bet]
Yo’q taqsiri olam ! Ibn Sino xazratlari Buxoroi sharifda tavallud topganlar. [1. 15bet].
2.O’rtacha me’yorda ishlatiladigan arabiy so’zlar. Bu so’zlar 5 dan 10 martagacha
ishlatiladi. Masalan, ibodat, qasr, ne’mat, ilohiy, risola, tabib, dorus-saltanat, davlat, tashrif
kabi so’zlar
Dardiga davo ko’ngliga orom beruvchi na bir tabibi bor, na bir habibi. [1. 24-bet].
Olib kelguncha esa yetti iqlim tabiblariga ko’rsatganlar ammo hech bir tabib na
Yapon, na Hind va na Rum tabiblari oro kirganlar dardiga davo topganlar.[1. 74-bet]. Bu
o’rinda qo’llanilgan tabib leksemasiga e’tiborimizni qarataylik. Hozirgi kunda ushbu so’z
tilimizga chuqur singib ketgan leksemalardan bo’lib, bir qarashda bu so’z turkiy so’zday
tuyulishi ham mumkin. Bu so’zga o’zbek tilining izohli lug’atida quyidagicha ta’rif
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beriladi: Tabib { a–shifokor, davolovchi; vrach} 1. esk. Bemorlarni
davolovchi
mutaxassis; vrach. 2.Tibbiyot ilmidan muayyan mutaxassis tayorlovchi, o`quv yurtida
ta’lim olmagan, o`z harakati, hayotiy tajribasi orqali bemorlarni davolash bilan
shug`ullanuvchi shaxs. [2. 3-tom. 627-bet]
3.Kam ishlatiladigan arabiy so’zlar bu so’zlar 1 dan 5 martagacha ishlatiladi.
Masalan, nahr, kufr, junun, salotin, tavahhum, taassuf, muhtasham, Qur’on, mashriq,
musharraf, ma’bud, qabr, izdihom, qibla kabilar.
Hindiston tomonda qaysi bir nahr o’rtasidagi orolda ne’mati ilohiy degan g’aroyib
bir daraxt o’sar emish. [1. 24-bet]. Asarda keltirilgan nahr so’zining ma’nosi Nahr [a–
daryo] esk. Dunyo.[4. 1-tom. 31-bet.]
Anov qibla tomondan tuynuk ochinglar. [1. 86-bet]. Qibla. {a–ro`parada turgan
narsa; namoz paytida yuz qaratiladigan tomon [Makka tomoni]; mehrob; janub} 1.din.
Musulmonlar namoz o`qiyotgan paytda yuzni qaratib, o`girib turadigan tomon, Makkaga
qaratib joylangan tomon. 2. eski. G`arb, kunbotish tomon.[3. 5-tom. 273-bet] asarda qibla
tomondan bir tuynuk ochish tushunchasi ifodalanib kelmoqda.
Birov uni allaqanday davosiz dardga yo’liqqan desa birov tavahhum kasaliga
giriftor bo’lib, vasvas bo’lib qolgan deydi. [1. 15-bet]. Bu o’rinda keltirilgan tavahhum so’zi
hozirgi kunda keng iste’molda bo’lmasa ham asarda muallif mazmundorlikni yanada
oshirish uchun unumli foydalangan. Ushbu leksema quyidagi ma’nolarni anglatadi:
Tavahhum {a–hayol qilish, tasavvur etish; tahmin qilish, shubhalanish; vahimaga tushish}
esk. Qo`rqish, vahimaga tushish, qo`rquv.[2. 3-tom. 631-bet.]
Ko’rish mumkinki, Odil Yoqubov tilimizga o’zlashgan arabcha leksemalardan
unumli foydalanib, asarga yanada sermazmunlilik baxsh etish maqsadida arab tilidan
o’zlashgan va go’yoki, turkiy leksemalarga aylanib ketgan so’zlardan o’z o’rnida
foydalanadi. Bu esa asarning keng tarqalishi uchun yetarlicha ta’sir ko’rsatgan omillardan
biriga aylangan desak mubolag’a bo’lmaydi.
Yana shularni ta’kidlash lozimki, o’zbek tiliga o’zlashgan arabcha so’zlar anchagina
miqdorni tashkil etadi. Bu esa tilimizning va nutqimizni yanada serjilo bo’lishi uchun
xizmat qilmoqda. Ajdodlarimiz nutqida arabcha leksemalar keng qo’llanilgan. Hozirgi
kunda zamon shiddati tilda ham aks etib, turli tillardan so’z olish barcha tillar uchun
oddiy holga aylandi. Nutqimizda qo’llanuvchi arabcha leksemalar esa biz uchun huddi
ona tilimizdagi so’zdek, nutqimizning bo’linmas qismiga aylandi.
References:
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